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“For my generation, the death of #Mandela marks the end of Africa’s
liberation struggle” – Thandika Mkandawire
LSE’s African Chair Thandika Mkandawire suffered imprisonment for his role in the struggle for the
independence  of  Malawi  and  30  years  of  exile.  In  this  post,  he  writes  about  the  role  Nelson
Mandela played in inspiring his generation of political activists.
It  is  difficult  to  write  about  Nelson  Mandela  without  sounding  sycophantic  or  as  if  engaged  in
uncritical hero worship. Mandela’s stature and personality left little room for other sentiments other
than  those  of  profound  admiration  and  gratitude.  The  post­World  War  II  era  produced  some
memorable  African  leaders  who  grace  the  pantheon  of  champions  of  the  African  liberation
struggle. There is little doubt that Nelson “Madiba” Mandela ranked among the best of these.





And so  for my generation,  the death of Mandela marks  the  triumphant end of Africa’s  liberation
struggle.
The name Mandela became first inscribed in the annals of African liberation as nothing particularly
unusual  at  the  time.  The  late  fifties  was  an  era  of  trials  and  detentions  in  the  colonies.  The
Treason Trial, which took place from 1956 to 1961, was closely followed by those of my generation






a  “Prison  Graduate”  after  three  months  of  incarceration  on  trumped­up  charges  of  inciting
violence.  We  took  it  for  granted  then  that  being  jailed  for  nationalist  activities  came  with  the
territory. 
The rapid pace of decolonisation was brought to a halt  on the shores of the Zambezi River by the





to  the  liberation  of  the  continent.  These  were  only  countered  by  the  emancipation  of  the
“Protectorates” of southern Africa a few years after Mandela’s sentencing. It did appear then that
not  only would  the wave  of  liberation  be  derailed  on  the  banks  of  the Zambezi  river  but  that  it
would be reversed by neocolonial machinations that included the assassinations of African leaders
and coup d’états. South Africa took the war outside its border, hunting down exiled leaders.
If  the  life  imprisonment  of Mandela  seemed  like  a major  reversal  for  African  nationalism and  a
victory for the remaining racist and fascist regimes, the Nelson Mandela statement at the dock of
the court on 20 April 1964 was one the most inspiring statements for my generation.
“This  is  the  struggle  of  the  African  people,  inspired  by  their  own  suffering  and















was  being  wedged  throughout  the  continent.    It  emphatically  underscored  the  fact  that  the
incarceration  of  a  person  for  political  reasons  had  no moral  basis.    Political  prisoners  in  every
African  country  became  “our  Mandelas”  calling  for  release.    In  Malawi  one  political  prisoner
released in 1994 had spent as much time in jail as Mandela.
There were so many features in the amazing life of this outstanding man. Highlights will differ from
one  commentator  to  another.  One  of  the  most  highlighted  areas  has  been  the  spirit  of
reconciliation exuded by a man who had been incarcerated for close to three decades. Important
though this aspect was  in  light of  the racial animosity and fears  that apartheid had generated,  it
was not unique to Mandela.
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The  focus  of  the West  on  reconciliatory  overtures  occluded  other  aspects  of  the  leadership  of
these men – the avaricious accumulation of wealth in case of Kenyatta and the brutal repression







and  the movement  to which  he  had  been of  selfless  service. Contrast  that  to  the  arrogance of
some of the triumphant nationalist leaders who rewrote history for their own purposes and reduced










contributed  to  the struggle. He graciously  retired  from office after only one  term of  leadership, a
remarkable gesture, given Africa’s experience with national heroes turned “life presidents” and his
enormous  popularity.  Mandela’s  gesture  cast  the  searchlight  on  the  “Life  Presidents”  on  the
continent  and  exposed  much  of  the  pomp  and  grand  standing  for  what  it  was  –  waste  and
arrogance
The fourth was his commitment to democracy and rule of law. In a sense Mandela normalised the
idea  of  democracy  in  Africa.  No  leader  could  proudly  proclaim  himself  (it  was  always  a  he)  a
dictator by claiming that African culture sanctioned it without looking extremely foolish.
Mandela  was  the  one  individual  of  and  to  whom  it  can  be  said  the  African  continent  was
unanimously proud and infinitely grateful.
Hamba Kahle, Madiba
Follow Thandika on twitter @tmkandawire.
